$D_{z i s}$ tow. Konstantega Polshsi sowskiego p.t. „35-lecie Armil Radzieckiej" - str. 2 Referat wiceprezesa Rady Ministrów tow. Zenona Krajowym Zjeździe Spốdzielczosci Produkeyjnej - str. 3.

GAZETA BAFLOSTOCKA

Organ Komitetu Wojewódzklego Polskiej Zjednoczonej Partil Robotniczej ok III. Hr 46 (460) Bialystok, noniedzialek 23 lutego 1953 r. A Cena 20 gr

Józef Stalin kandyduie do leningradzkich rad miejskiej i obwodowei
MOSKwA (PAP). Ma. wystawiene swel kandysy praculusece Leningradu $z$ datury na delegata do te.
 Stalin wyrazi zgodę na

TOWARZYSZ BIERUT - NA CZELE PREZYDIUM ZJAZDU I Krajowy Zjazd Spółdzielczości
Produkcyinej-obradowal w Warszawie

W obradach uczestniczylo 3000 delegatów z calej Polski

W dniu 21. II. br. punktwalnte o godz. 9 rano w Hali Mirowsklej w Warsza wie rozpoczely sle obrady Plerwszego Krajowego Zjazdu Spółdzielczosci Produkcyjnej. Wielką halę mypelnila po brzegi przeszio 3 -tysleẹczna rzesza de-
legatów z całego kraju, relegatów z calego kraju , re-
prezentująca 120 -tysięcznद armie polskich spof . dzielców.
Obrady otworzyl minister Roinictwa Dab-Kiocidd, witajac pryyblych na Zjazd przed.
stawicteli Blura Politycznego
BC PRPR 10tu Wykonawczego ZSL, Ra is Paristwa 1 Rzadu. Po powołantu prezydium
7azdu (skład prezyduy po ajemy ponizej), przewodnic-

## Zostatniej chwili

W zakoriczenlu druglego dnla obrad Zjazdu wsród powszechnego entuzjazmu zebranych, podsumowania dyskusji do-
konal towarzysz BOLESEAW BIERUT, który pozdrawiając wszystkich spóldzielców w kraju stwierdzil, że Zjazd wykazal poteżna sile ruchu spóldzielczego, niosacego wsi polskiej do-
brobyt 1 kulture. (Przemowienie towarzy

NOWY OBIEKT PLANU 6-LETNIEGO
Fabryka wyrobów metalowych rozpoczęla produkcję przed terminem WARSZAWA. - 21 bm .
odbylo sie uroczyste urucho nienie Warszawskiel Fabry-

## lem hall do potrzeb fabryki.

 Dzlekt wspolnym wysir-kom nowy oblekt Planu 6kom nowy oblekt Planu 6bryka Wyrobów Metalowych
rozpoczela produkcje przed
terminem.
 cy spoldzielnı produkcyjne)
w Wilczkowle (pow. Sroda
Slaska, wol. wroclawskle),
tow. Jan Sendek.
zes Rady Ministrow, tow. Ze-
non Nowak (referat podajemy non Nowak (referat podajemy
na str. 3).
Po referacie rozpoczela sie dy-
skusja, ztoree przeblegiem za-
poznamy czytelnikow w numerze
jutrzejszym.

## Skład prezydium Zjazdu

## Przewodniczagcy KG PZPR, Prezes Rady Min SEAW BIERUT.

Konstanty Rokossowski, Ma saies Polsk, Niceprezes Rad
Ministrów tycznego KC PZPR.
Zenon Nowak, Wiceprezes Ra.
dy Ministrów, sekretarz dy Mi
PZPR.
Edward Ochab, sekretarz KC
PZPR. PZPR.
Roman
Rady Zambrowski, czlonok Rady.
PZPR.
Hilary Chelchowski, minister
Państwowych Gospodarstw Rol nych, zasteqpea czionka Biura Ponych, zastepca czionka
litycznego KC PZPR.

| Edmund Pszczólkowski, sekretarz KC PZPR. <br> Stefan Ignar, wiceprzewodniczący Rady Państwa, wiceprzewodniczący NKW ZSL. <br> Aleksander Juszkiewicz, sekretarz NKW ZSL. <br> Józef Ozga - Michalski, wicemarszalek Sejmu, sekretarz NKW ZSL. <br> Barcikowski Zygmunt, przewodniczący spóldzielni produkcyjnej Swinica, pow. Jaroslaw; Cieślewicz Helena, starszy agronom POM w Wagrowcu; Czubaj Helena, przewodnicząca spíldzielni produkcyjnej Szubin; Domagala Czeslaw, wiceminister Rolnictwa; Grabowski Whadyslaw, przewodniczący spóldzielai produkcyjnej. Wilamowa, pow. Nysa; Jańczyk Tadeusz, prezes Centrali Rolniczej ${ }^{\text {,Sa- }}$ mopomoc Chlopska"; Jaworski Marian, sekretarz generalny Za rządu Glównego Związku Samopomocy Chlopskiej; Jerzyk Krzy sztof, sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR Oborniki; Klosiewicz Wiktor, przewodniczący CRZZ; Królikowski Waclaw, dyrektor Centralnego Zarządu Państwowych Ośrodków Maszynowych; Kuligowski Antoni, kierownik Wydzialu Rolnego KC PZPR; Kwiatek Eugeniusz, prgewodniczący spóldzielni produkcyjnej Grochów, pow. Kutno, posel na Sejm. <br> Lekezyńska Jadwiga, dyrektor instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, prof. Szkoly Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Lewandowska Cecylia, chlewmistrzy ni spóldzielni produkcyjnej Lubi- |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

35-lecie Armii Radzieckiei


Na zdjectu: STALINGRAD
Fot - CAF
Depesza Marszałka Polski K. ROKOSSOWSKIEGO do Marszatka Związku Radzieckiego A. WASILEWSKIEGO
Minister, Spraw Wojsko-
wych Zwiazku Socjalistycz-
nych Republik Radzieckich
nych Republik Radzieckich Zwiazku Radzlec
Marsogo Tow. A. Wasilewskı

## ARMIA RADZIECKA

## - niezwycięzona armia pokoju i wolności

 dzis pokó milujaca ludzkose obchodz1 dziś 35 rocznice powstania Armil Ra-
dzieckiej, armil obrony pokoju, wolnoScl 1 socjalizmu, armli najpotężnejejszego macarstwa śwlata.
Przed 35 laty $w$ mrozne dnt lutego
1918 roku narodila sie plerwsz 1918 roku narodilla sie plerwsza w h1storll świata armla wyzwolonych robotPole bitwy bylo jej kolyską. Zrodzila Ja Rewolucja.
${ }^{\text {Sa }}$ Stworzone przez Lenina 1 Stalina Ra. dzieckie Sily Zhrojne staly slę czujna i niezawodna osłoną, za która naród radzlecki zbudowal socjalizm, stały sie po tė̇nym oręzem wladzy radzleckiej. W wyniku osobisted troski towarzysza Sta-
lina Armia Radziecka, wyekwipowana w najnowocześntejszy sprzet, armia, w nowska teza o konleczności rozwoju wszystkich rodzajów broni, stala się potężna, niezwyciezzoną sila. Jakie sa zródła potég1 Armlı Radzieo kiej? Zasadnicze źródło jej nlezwycié-
zonel sily tkwi w tym zonel sily tkwi w tym, że fest ona ar-

- mia, w której robotnik 1 chłop bronia swej osasny Jedność moralno-poli tyczna Armil Radzieckiej, fej scisle
związanio z calym narodem oraz jej inzwiazanie z calym narodem oraz jej in-
ternacjonalizmu - cto czynniki ciecydujące o potędze
Zródłem
socjalistyczne ofczyzny, jest nlenawisc
do imperializmu, jest swiadomośc sluszności sprawy, o która walczy Armia Radziecka.
Potwierdzenlem sily i nlezwyclezzo-
noścl Armil Radzieckiej była II wolna noścl Armil Radzieckiej była II wolna
światowa. Armia Radzlecka spelniła Swiatowa. Armia Radzlecka spelniła
swa wlelka historyczna mlsje, nie zawlodia zaufania zarówno swego narodu jak 1 innych narodow swiata. Pod wodza najgenialniejszego stratega
wsyystkich czasów, generallissimusa Jó zefa Stalina, Armia Radzlecka przepedzila wroga z ojczystel zlem1 1 przynio-
sla narodom tak upragnione wyzwolesla narodom tak upragnione wyzwole-
Wyniki wojny dowiodły całemu światu, jak potėzna siła jest Związek Ra-
dziecki, wykazaiy cała wyższośc Armi1
Radzleckie dziecki, wykazaiy cała wyższosć Armi1
Radzieckie, armí nowego typu, armi1
nierozerwalnie zwiazanel nierozerwalnie zwiazanel z narodem,
nad armiami krajów kapitallstycznych. Wieczala duma narodu polskiego jest
udzia1 polskich udział polskich jednostek w zwyciesklm marszu wyzwoleńczym Arm11 Radzleckiej, udzial w wyzwalanlu polskiej zie-
mi.
tym braterstwem broni 1 ddel z Armia Radziecka. "Opierając się na wzorach najpotęzniejszej armil swiata, Wojsko Polskie jest dztŚ nlezawodnym obrońca naszych granic. Dowodzone przez Marszałka Rokossowsklego, wychowan ka stalinowskied szkoły wojennej, oto
czone jest miłoscla cajego narodu, jest jego duma.
Dzis gdy amerykańscy imperlalisci
krocząc szlaktem Hitlera, sposobla slę
do rozpetania nowed wojny swiatowe w Niemczech zachodnich odbudowuja zdruzgotany przez Armle Radziecka
Wehrmacht hitlerowski spoirzenia po Wehrmacht hitlerowski, spojrzenia posie ku Zwiazkowi Radzleckiemu, ku Ar
wego. Tow. Malenkow mokoju na XIX
Zjeidzie: ,Zwiazek Radziecki nie leka sín
grózb podżegaczy wojennych. Naród nas
ma doświadczenie walki z agresorami
bić ich to dla niego nie pierwszyzna. Na
ód radziecki bil agresorów jeszcze w cza
rod radzieckt bit agresorow jeszcze w cza
sie woiny domowej, kiedy pañstwo ra
it ich podcz
$\qquad$
najpotęzniejszej armil świata, myśli na
żolnierzom pokoju i wolności, płyna ku

Z okazf1 XXXV rocznicy powstania bohaterskiei Armilt
Radzieckiej przesyłam Wam Towarzyszu Ministrze, w imieniu zołnierzy Ludowego Wojska Polsklego i w moim
własnym najserdeczniejsze pozdrowienia a zyezenia dla Was 1 dla zołnlerzy Armis
Radzieckiej.
Wojsko Polskle otacza czcią 1 miłościa niezwyclézza
ną Armie Radziecką. która na Armie Radziecką, ktora ga - hillerowskich i japoń skich agresorów w II wojnie swiatowej, wybawla ludz szystowskiej 1 przynlosła wol noś narodowi polsklemu.
W oparclu o radzlecka, nau-
ke wojenna 1 o bogate do
Swiadczenle bojowe owlanej
chwała zwyciestw bratnie
Armil Radzieckie1 - Wojsko
Polskie
swa, gotowość bojowa i czuj
nie strzeże granic Polskie
Rzeczyp
Rzeczypospolitej Ludowej.
Złączen! r leczystym bra-
terstwem broni 1 idel z Ar
mya Radziecka, żołnierze Lu-
dowego
nle szczedza sil, aby stać sie
kich w obronie swiẹtej spra
Wiceprezes Rady Ministrów
Konstanty Rokossowsk!
Marszalek Polsk

## Konstanty Rokossowski

## 35 ROCZNICA ARMII RADZIECKIEJ

| $\mathbf{G}^{\text {dzie tkwia Zródła sily } 1 \text { przyczyny zwy }}$ ciestwa Armil Radzieckiel w wiolkic」 wojnie narodiowej? <br> W whelkief wojnte narodowel ZSRR prze clwko hilterowskim Niemcom oraz milltarystycznel Japonit zwyclęzyı radziecki ustrój państwowy, zwyclęzyly Radzleckle Sily Zbroj. ne, które wykazały swoja wyzzzośc nad spozbrojnym1 Niemlec 1 Japonil. Naród radzici ki wykazal swoja ekonomiczna 1 polityczn 3 przewage nad wrogami. Doswiadczenla woy. ny dowiocity, zze ustrój radziecki jest nie tylko najlepsza forma organizacji gospodarczego 1 kulturalnego rozwoju kraju w latach bursza forma mobilizacji wszystkich sil narodu przeciwko wrogowi w okresie wojny. <br> Ustrój socjalistyczny, zrodzony przez Wielka Pażdziernikowa Rewolucje Socjallistyczna, dał narodowi radzieckiemu 1 jego armil wiel ka 1 niezwycleżona sile, a która rozblly się ką 1 niezwyclezona sile, o o która. rozbly się wszystkie plany 1 rachuby wrogow. Radzieckle pañ́stwo socjalistyczne godnie wytrzyma- |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


stycama
stwami kapitalilstycrnym
 ktsref poiltyk fest nierozłaczna
calego narodu radzieckiego. W
dynie slusznel polityki walczyly, dynle slusznel politykt walczyly, bronlty
do koñca wszystile narody Kralu Rad,
czyll bohaterst


Zródlem slly Armil Radzlecklel 1 Jedną $z$ podstawowych przyczyn jel zwyciestwa bylo
to, ze prowadzila ona sprawledilwa wojne
narodowa. Walczyla ona w imle obrony swe socjalistycznel ojczyzny, w imie obrony swe
imle wyzolenta
narodow.
Dlatego cleszyla sle wielka sym. patla i milośscla oraz miala poparcie nie tylko
narodu radzleckiego, lecz 1 calej posteqpowej ludzkoscl

Stan moralny naszel armil - mówil jut na poczatku wojny towarzysz Stalin -
jest wyiszy od stanu moralnego armil ne-
jol zny przed cudzozlemskimi zaborcam1 1 wl rzy w slusznosié swee sprawy, podiczas ydy
armia nuemiecka prowadzi wojne zaborcza, 1 rabuje cudzy kraj, nie mogac chockby na
chwile uwierzye w , slusznose swej podinj spray
Zwyclestwo $Z \mathrm{ZSRR}$ nad Niemcam1 1 Japo-
na ujawnio Z cala sila przewage Armil Ra dzieckied, Jako armi1 nowego typu, nad ar
mlam1 kapitalistycznym1. Zomnterzy Radzier kich Sif Zbrojnych, zwiazanych nierozerwal na wiezia $Z$ ludem, cechule nlezlomna jed-
nose moralno-polity
nana, wielki, patriotyzm, plomienna milośc o ofczyzny 1 palaca niena-
w1́śc do wroga. Te szczegolne wlasclwośc Armil Radziecklef $z$ cala moca prze.awily sle
w postawie zoinierzy radzieckich w grozine w postawie zoinierzy radzieckich w grozine
dn wielkiey wofny wyzwolenczel, rodzylyy ma-
sowe bohaterstwo it bezprzykładne poswlecenie dla dobra ofczystego kraju. nle wystarcza sama tylko odwaga. Konieczne
jest zapewnienie armil należytego zaopatrzejest zapewnienie armil nalezytego zaopatrze-
nla w uzbrojenie, amunicje, zywnosć. Towa-

Taklego uzbrojenia 1 to w dostatecznel ilo-
sel, dostarczal swojel armil przemysi socja-
listyczny w wal bohaterski lud radzleck1, pracowali star cy. kobiety i dorastajaca miodzież. Praco-
wali oni za sieble i za tych, ktorzy poszli na
front. Zaopatrzenle frontu zwlekszalo sle z każdym dniem, z każdym miesiacem 1 roklem. W ciagu ostatnich trzech lat wojny radzieck
przemysł produkowal przecietnie w każdym
roku: 30 tyslecy czolgów' 1 samochodów pan. cernych, około 40 tysięcy samolotow, 120 ty
stęcy dział 100 tysiecy moździerzy. 450 ty-
siẹcy karabinów maszynowych 1 ponad 5 milionów karabinów 1 automatów.
Armia Radziecka posiadala jednolite 1 mocne pod wzglecdem moralno-politycznym za1 nle moglv mieć Niemcy hitlerowskle. Jed dzlecklego niewzruszona przvlazin wsing

















 swojego naczelnego wodza, nalwlekszego Imiona dowódców szkoly stalinowskiel na zawsze zapisaly sie na kartach chlubnych zwy
clestw Armil Radziecklel 1 narodu radzlec

 dzlecklego 1 wobec calel ludzkosci, stwler
dzit: ,To nasze szczéscle, ze w ciékich la tach wojny Armín Czerwona i naród radzle ki prowadzil madry 1 doswladezony wodz $Z$ imienlem generalissimusa Stalina przelda
do historii naszego kraju i do historit swiata pelne chwaly zwyclęstwa naszej armil

## cjalistycznego <br> na promienne <br> ce o wolność 1 nié - wolnośc narodów. <br> - wolnośe narodów. 1 Radzlecka Marynarka <br> nle tylko narodu radzleckiego, lecz 1 cale <br> postepowes ludzkoscl. Oto dlaczego wraz narodam1 Zwiazku Radzleckiego rocznice stkie narody milu stkie postępowe

Z uczuciem glebokiel wdzięcznoścl pozdra wiaja Armie Radziecka narody wyzwolone proez niz z niewoll fasyemu zwyclestwu Arm11 Radzieckie nad niemieckim faszyzmem masy praculace Europy ze swa klasą robotnicza na czele oba
lily panowanie obszarników 1 kapitalistów lily panowanie obszarników 1 kapitalistów
wzięly wladze w swoje ręce 1 pomyślnie bu wziely wladze w swole rece 1 pomata prze
duja socjalizm. Dzieki rozgromieniu pren
Armie Radzlecka Imperializmu Armle Radzlecká imperializmu fapońskieg
możliwe stalo sie zwyciestwo wielkiego naro du chińskiego
Armil Radzieckiej naród polski. Naród nas nigdy nie zapomnı, ¿e Armla Radziecka gro miąc blalogwardzistów oraz obcych interwen
tow w woinle domowel. bronlac. Wlelkiego Paldicio do bronila rownez praw naroun polsklego do nlepodleglego bytu, prawa oglo szonego mocno 1 donlosle przez Wielką Pa;
dziernikowa Rewolucje Soclalistyczna. To Rewolucla Pazdziernikowa, obalalac cara Austril 1 Niemczech, przekreśliła przeszio stuletnie rozbiory Polski. Naród polski i na i wielka wdzięcznościa dla Zwlazku Radziec
klego 1 jego armii wspominać będa wielkl dni wyzwolenia naszego kraju przez bohate zwyclesska Armia Radz
Polske przed interwencja imperialistow an glo-amerykańskich, ze dzieki Armii Radzlec. nym 1 niepodlegyyn, że dzięki zwyciestwu
potedze Armil Radzieckiel polska klasa ro potedze Armil Radzieckiel polska klasa ro-
botnicza w sojuszu z chłopstwem uleła pewnie Whadze $w$ swoje rece, ze dzieki niel Polsk
Lulowa pod przewodem Polskiel nel Partil Robotniczel 1 wodza narodu pol. clesko wznosi wspaniały gmach swel jasned
przvszlosicl - socjalizm. Olbrzvmie sa zaslugi, nieoceniona lest pomoc ZSRR 1 Armil Radziecklel dla narodia
polskiego w utworzeniu i umocnieniu Ludo ego Wojska Polskiego
Dzleek1 pryylaznemı ustosunkowanlu sle


Masy pracujace, klasa robotnlcza, ie. organizacje polityczne miaty w, Armizia
dzieckiej sojusznika klasowezo, soiusznika który wyzwoliu narśd $z$ jarzma niewoli hi tlerowskiej, soinsznika, który przez sama swa obecnośc obezwladnlaa obóz reakcil
i czynit go nieztolnym do zbrojnei rozpra 1 czynit go neztionymi do zhro, sojuszika gwarantujacego, ze mocarstwa imperiall styczne nie zadecyduja
kraju whrew interesom ludu

## do Berlina w osniu wspólnych zmagań prze

 clwko wspólnemu wrogow1 rodzlia sle 1 cementowala wspólnte przelana krwia pryylaz s
1
1
s
1
1
1 Wojska Polskiego, stala sle rekojmia niepod-
legkego bytu Polski, naszej niezawisfosicl
I pomyślnego zudowania soçalizmu.
Fażdy Polak-patriota, każdy zołnlerz Woj.
ska Polskiego wie, że tylko dziegk! Armil Radzicekies, dziegk bogatemu doswiadczeniu pojowemu, dziéki jel doskonałym wzoron
1 przykładowi, dzięki pomocy udzielane przez radzleckich specjalistów wolskowycl waniu naszych sir zbrojnych 1 w stosunkowo
krótkim czasie stworzyliśmy armie nowego typu, jaka Jest Wojsko Polskie.
Wojsko Polskie, zwiazane

## armiamı krajów demokracj1 ludo <br> armiami krajów demokracj1 ludowel, stol nie

zelkim próbom agresji.
śwladczente stale síuża naszemu wad do umacntania swoje! sily 1 gotowoscl bolowel stanowi wzór dla wszystkich armil kralów de mokracj1 ludowel. Radzleckle Sily Zbrojne sa najdoskonalsza, najpotéznlejsza armia swla ta, która czujnie stol na strazzy pokolu 1 bez
 kiel obchodza narody Zwiazku Radzieckiego jazmu 1 świadomosé polityczne!. Uzbrojon stycznel Partil Zwiazku Radzieckiego oraz miczne problemy soclalizmu w ZSRR" ${ }^{\text {© }}$. dy radzleckle dokonuja gigantycznych czy cza pódrodze do komunizmu. W rezultaci gospodarczych 1 owocnego wprowadzenia w
zycie piatego planu piecloletniego feszcz
bardziel wzrosta poter go, podniósł sie materialny 1 kulturalny po35 rocznica Armii Radzieckiej przypada w
chwili wspanlałego rozwoju 1 umacnienla sil calego obozu pokoju od Łaby à̀ do Oceanu skupienia sie sil postepu i pokoju woko
Zwiąku Radzieckiego i kralów demokrac ludowej, w okresie, gdy wzmogla sice
nosćc narodow i coraz bardziej potęzni niom imperialistów do woiny, niecantu nowel porogl świntowel praz roz rializm amerykańsko-anglelski. pryez imp Narodów w Obronle Pokoju, który odbyl síg Stale narasta opór 1 walka mas pracuia cych $w$ państwach kapitalistycznych przeciw
przesteppczel i hanlebnel polityce ich rządow wyprzedafacych, za amerykańskle dolary pra
wa 1 niepodlegfoś swolch narodow. Wa 1 niepodlegloś swolch narodów.
Nie baczac na nieustanny wzrost.

## im Niemcom 1 militarystycznel Japonil, im perlalisci amerykansey - el nowi pretenden.

 wywolanta wojny przeciwko Zwlaykowt Ra Z myśla o zawładniẹclu calym światem im.perlaliśsl amerykańscy, który staneli na ozesef na Ludowo-Demokratyczna Republike $K$ reaniska, okupuja chińska wyspe Taiwan, po Wehrmacht $w$ Niemczech zachodnlch, nasyla obozu pokoju, kleca różnego rodzaju pak
1 solusze wojenne. W Imie swoich clasnyc
egoistycznych interesów. kosztem krwi m
lionów ludzi pracy chciellby przy pomoc lonow ludzi pracy chcieliby przy pomoc
nowel wojny rozwlazać swole coraz bardzle
pogleblajace sle sprzecznoścl wewnetrzne chcleliby przez ujarzmienie 1 grabiė innyc
narodow wycisnać dla siebie nowe millardow zyski. Cynicznle rzucaja on1 pogróżk1 wywo ania nowe wołny w plerwszym rzedzle pol Towarzysz Malenkow mówił na XIX Zje
dzle Komunistycznej Partil Zwlazku Radze kicgo:, Związek Radziecki nie leka sie gróx
podżegaczy wojennych. Naród nasz ma d podżegaczy wojennych, Narod nasz ma to dla niego nie plerwszyzna. Naród radziec bil agresorow jeszcze w czasie wojny domo.
wej, kiedy panístwo radzieckie bylo miode wojny światowej 1 bić ich będzie równlè̇ przyszłoścl, je
 pracujacych 1 wszystkich uczclwych ludzi
calym swlecie.
Jednakże Zwlazek Radzleckı, wykonut swoje wlelkle plany gospodarcze, wznoszad
nieznane w dzlejach, wspaniale budowle ko. munizmu, ant na sekunde nie zapomina o
macnianiu obronnosci kraju. go Zwlazku Socjallstycznych Republik Ras dzleckich stale rośnie potega 1 gotowośc
Jowa Radzleckich Sił Zbrojnych. Po zwycleskim zakonczeniu wielkiel wol.
ny narodowej generałowie, oftcerowle 1 szo.
regowcy Armil Radzieckiej, kieruace sil Centralnego KPZR, nieustannle doskonala ne, przyswajaja dośwladczenla 1 po mistryow.
sku opanowuja wojskowy sprzet technicru Radzleckie Sily Zbrojne znajduja sle w sta trafia dać należyta odprawę każdemu ag po rowl wedlug wszelkich regul radzleckle!
nauki wolenne!. Stale rosnac. potẹga gospodarcza 1 'siła o.
państw demokrac|1
ludowe bronna ZSRR 1 państw demokracil
budzi zapal całej postępowej ludzkosi 1 m
billzuje najszersze masy wsystkich narodó do dalszej walki o pokrzyżowanie impe Narody całego swlata,
aktywnie 1 zdecydowanie

## sprawe obrony pokoju wiedza, ze najp niejsza sila i ostola pokolu lest - pod rownictwem Partii fomunistycznel 1 wi dziecki 1 jego sily zbroine. 23 lutego ku Armil Radzleckiel zwrac stępowef ludzkosci, która widzi w niel arm wywolicielke, wielka nadzleje ludzk lowy puklerz pokoju i wolności narod 7.lomina potege, zdolna, do zniwecze rialistycznych nlanów rozpetania woiny swiatowel. W trzydziesta plata rocznice Armil dzieckiej narod polski i lego sily zbro wraz z cała postepowa ludzksicia sla Ar Radzieckiej hraterskie, serdeczne 1 gorrce zdrowienia, zveza lei dalszych wspanlaly   <br> 

## $\mathrm{Ka}{ }^{1}$

20x

# Spóldzielnie produkcyine - to kuźnie dobrobyiu, kultury i sily naszei ukochanei Oiczyzny 

## Referat wiceprezesa Rady Ministrów towarzysza Zenona Nowaka

|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Jedyna droga do zamożności pracującej usi



mocy powstajacym na zasa-
dzie dobrowinosci dzie dobrowolności, rolni-
czym spódzielniom produk cyym spoidzielmion produk darki spoleczne
Polska dlaczego nasza partia Palska Zjednoczona Partia
Robotnicza - a takze Zjed-
noczone Stromntctwo Ludowe
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$ 1 zapałem propaguje spóxdziel Oto dlaczego nasze pań
stwo ludowe otaczając opieka w plerwszym redzie szczędz1 Środków na pomoo
dla spóldzleln1 produkcyj dla spóidzlelnı produkcy dostancza dm nawozów sztu1 zootechników, szkoli kadry spółdzielcze, wyposaza spó
dzielnie w tysiace traktórow 1 w sprzęt rolniczy wszelkie-
go typu, rozbudowujac szero ko slec
kraju.

## Nasze spóldzielnie produkcyine

z powodzeniem zdają egzamin

| Mroda jest jeszcze nasza | sw |
| :---: | :---: |
| spółdzielczośc produkcyjna. | stw |
|  |  |
| Juz to ple | ciętnie okoła 1 kw |
| 山ja |  |
| - | chiopi indywidualni. |
| odukcyjna z po | Wywiazując |
| aje egzamin. |  |
| W roku 1951 przeclętn | spółdzielnte pow |
| ony czterech zbóżz z hektara | ra |
| stwach Indyw |  |
| ch byly o około 1,5 | dzlekt gospodarce |
| ntala | mogły równoczesn |
| tnych plonów | pleczyć swym |
| W produkcyjn |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| dzielnlach produkcy ${ }^{\text {ny }}$ ch wy | 551 |
| ila 2-3 kwintali na |  |
| 8 milion | na dniówk ${ }^{\text {abrachunkowe p }}$ |
| ktarów gruntów orn |  |
| uprawami zbozowymi | ne |
| wach |  |
| m kraju. Jeslibyśmy | od 10-20 |
| teJ powierzchni | - przede wszystkim te spol |
| gnęli urodzaje uzyskan | dzielnie, które zasiewy ozrme |
| przez spółdzielnie produ | zblerały |
| ne, otrzymalibyssmy dodatk | nie - ponizel 10 kwin |
|  |  |
|  |  |
| arodowy |  |
| cniło silę gospo | 11 obecnej nie |
| go ludowego | - |
|  | ponie |
| da | wszystkie spó |
|  | me |
|  |  |
|  |  |
| dzielni, cale powla |  |
|  |  |
| precielena uroozaju |  |
| dzielniach jest o wie |  |
| a. |  |
|  | , |
| ra. Tak np. spót |  |
|  |  |
| czka" w Opale |  |
| dnica, gdzie |  |
|  |  |
| aw Dzwonkowski, osid | sty |
| a 37 kwintali pszenicy |  |
| el $z$ ha na obszarze | dostawy obow |
|  | da zboze na za |
|  | karmienie koni, |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | spodarki społecznej. Op |
| kże olbrzymio mo |  |
|  |  |
| cujacych 1 bo- |  |
| u wskazuja nam |  |
| te ostagniecial |  |
|  |  |
| wilazuja sie w za | szy |

# Spóldzielnie produkcyine - to kužnie dobrobylu, kultury i sily naszei ukochanej Oiczyzny 

## Referat wiceprezesa Rady Ministrów towarzysza Zenona Nowaka

To wszystko
spółdzielco do dochody
$z$ spóldzielcow, Z gospodark
spoteczne, podkrestlam, wol
ne od wszelkich podatków ne od wszelkich podatkow
od wszelkich kostow pro
dukcyjnych, dochody na czy sto.




Nowe horgzonty dla mlodzieżg, kobiet, inteligencji wiejskiej

## Olbrzymie doprawdy możliwosel rolnictwa polskle-

 go w warugospodark1
W warunkach kapitalizmu nad Indywidualnym gospo-
darstwem chlopskim clagle wis1 nlepewnośc jutra. Jut wodowany susca lub nadmiernymi deszezami, a nawet pomór trzody - to juz closy, pa biednego lub šrednlorolnego. O llez hatwlej daje soble
rade $z$ tyml kleskami zywiolowym! spoldzlelnia produkcyjna. Gromada zespolo-
na jest silna 1 pewna swej przyszioscl. Moze ona zape-
wnic dostatnie jutro wszystklm swym czionkom - wykształcente mlodym, a spopracy
Od wleków gospodarstwo slugiwanle sle najprostszym1 narzedzlaml pracy, nle moglo karzystá z postepu technicz-
nego. Spódzielczośé produkcyjna wnosi tu zasadnicza
zmiane. Spóldzlelczość pro opierajaca ste na zosobyczach
naukt, to wysoki poziom tech-
niki w rolnictwle. W spódzielni coraz wiecel ludzı
pracue maszynam. Oznacza wasokowykwalifiko
wanych zawodów, lecz rów-
nież zmlane sposobu myslenia

zeby stać sie zamożnymo, trze
ba bylo krzywdzié swoich s ba bylo krzywdzić swoich sa
siodów, trzeba bylo ich wyzy kupo vać od nich taniej, na-
jać iakiegos paroble wyzyskiwać go porządnie, uciulać kapitalik i wzmocniwszy sie, wybic sie potem na kulaka... Teraz rzecz ma sie inaczej. Teraz i warunki sa inne. Tezamożnymi, nie musza wcale krzywdzić ani wyzyskiwać sasiadów... Do tego, by kolchoźnicy stali sie zamożni, trzeba teraz tylko jednei rzeczy uczeiwie pracować of kolcho. zie, należcie wynorzystywá wykorzystywać zwierzeta gospodarskie, należycie uprawiać ziemie, strzec wlasności kolchozowej
Towarzysz STALIN wypodzieścia lat temu na I Wszechzwiazkkowym Zjeździe przodujacych kołchoźników. Kolchozy radzieckie byly wtedy na początku swej drogi. Od tego ju Rad wspaniale potwierdzil gle,boka, niezbita prawde stadzieckie z gruntu zmienily życie wsi radzieckiej, wsi wadzieckiego. Sa tu na sali upolskicy do tołchozów radziec kich. Witani serdecznie przez radzieckich gospodarzy prze-
konali sie oni na własne oczy
$\qquad$
$\qquad$ dzieckie umożliwity zarazem
rodowej w ZSRR. staly edna z podstaw potegi elko
nomicznee Kraju Rad, wnio nieprzems narodow radzieckich nad hy
tlerowskim faszyzmem. Jak wspaniale perspektywy dal szego rozkwitu rolnictwa
podniesienia dobrobytu chlo pów kolchozowych nakresitl
N Zja
produkcyjna może jù̀ row nież dostarczyé wielu przy te prawdy zawieraja stall
te nowskie wskazania. Przeko pow indywidualnych, ktorz
w ubieglym roku zwiedzlil nasze przodujace spóldzielnia Przekonuje nas o tym nasi
dzislejszy Zjazd. Swladcza tym osiagnięcia obecnych dz
na tej sali przodowników na szego socfalistycznego rolnh dzajów, przodujacych hodow cow spoldzielczych, agrono
mów i mechanizatorow, orga nizatorow socjalistycznel go wdziecza kazdy z obecnych na tej sall swe stanowisko whom
leczeństwle, szacunek. jakim go otacza gromada, stale za
nacy dobrobyt swe redzy Rzetelnemu patriotyzmowf wej pracy w spóldzielni, ua zywego 1 martwego inwentan rza, trosce o mienie spoleczna Wasze znaczenie cudzet krzywdy, fak wyrasta lo ongis na wsi znaczenie ido brobyt kułaka. Wyrosl on wspólnego dobra.

## Sprawa kluczowa dla przyszlosci

## wsi i narodu polskiego

OBYWATELEI
Towarzysz Blerut uczy nas,
ze spóldzlelczość produkcyj-
parclu o rosnaccą śwladomosé mas chłopskich, tylko na zasadzle dobrowolnośc1, wszelkle próby nacisku admlnistracyjnego, przymusu
beo chlopa pracujacega beo chlopa pracujacega -
to szkodliwe awanturnictwo zwalczane z cada moca przez nasza partię. Towarzysz
BIERUT uczy nas zarazem, BIERUT uczy nas zarazem,
ze zasada dobrowolnosc nie oznacza 1 nle moze oznaczac pozostawlanta sprawy rozwo-
ju spóldzlelczoścı produkcyjju spoldzielczoscl na wsi zywlolowemu ble gow wypadków, że przectwnie, wymaga ona naszej aktywnosci, aktywnoscl przodujakich swladomych, przoduja-
cych ludzi wil polsklej, wszechstronnej pomocy par til 1 państwa ludowego ruchu spództelczosci produkcyjnej.
rawa spółdzielczósci pro
dukcyjne jest sprawa klu-
skie!, dla przyszłoscl narodu polsklego, dla sprawy socjahizmu w Polsce

Nie moze byc dzlałacza spóldzielczego, dzialacza przo cyjnej, ktory nle przykladad
by wszystkich swoich sil, ab
przekonać o słusznoscl ldel
spóldzlelczel swych sasladów
gospodaruyacych jeszcze
dywidualnie.
Wielka jest rola Istniejgi cych spóldzielnı dla sprawy
socjalistycznej przebudowy wsi. Dlatego nle wolno nam
szczędzlé wysilków w umac nianiu 1 rozwoju istniejacych spóıdzdelnı produkcyjnych. Umacnianie spóldzieln! spóldzieln! to dwle strony jednej walki, nierozerwalni zwiazane ze soba, Siabo nra
culaca spóldzielnia znlechect chiopow indywidualnych do spółdzielczości. Na odwrot -
produkcy dinej wahajaçeych sle
eyzcze chiopów Incywidual- wych zadań członka PZPR jak równiez ZSL, który by dzielczośc1 produkcyjnej za
$\qquad$
$\qquad$
który dzlaracza partyjnego
$\qquad$
Nie może byé działacza
państwowego, członka a
mieniować na cała okolic
powinna ona nieustannie,
roku na rok rozwijá swa go-
spodarke, Śwlecté przykłademi
wysokıch plonów
wSi w terminowym wykony
wanlu obowiazków wobe
państwa, dawać prykla

Tekst podajemy za ,Trybuna Ludu"). Dalszy
ciąg przemówienia zamieścimy w numerze jutrze szym.

W LICEUM PEDAGOGICZNYM

## Milością i szacunkiem darzy młodzież swych wykładowców

Modziė̇ Państwowego Li-
mim Pedagogicznego w Biammstoku osiaga coraz lepsze w dužej mierze zależa od kiadowców, wśsód litórych je wykladowca matematyki,
Waclaw Batorski. Mimo

## 127 BM. W KLUBIE TPP-R

ystepzespolu tystycznego $K \mathbf{K B W}$ z Warszawy
W bogatym progra-
mie - piesni $i$ tance
V dniach 26 i 27 lutego

ran žoja sie piesni masowe
yrane oraz tance
miksie $i$ i radzieckie.
Biety rozprowadza Wydzial
aituralno - Oświatowy
kithralno - Oświatowy przy
azZZ.
Rerwszeństwo w nabywaPierwszeństwo w nabywa-
unbiletów maja przodownicy racy, uczestnicy kursów je
rkat rosyjskiego i Wszechnirka rosy jskie
Radiowej.

## Wszyscy blerzemy

udzlal
wspózawodnictwle o oszczędne zu-
tycle wegla I koksu

## KRONIKA

PARTYJNA
P4 lutego br. 0 godz. 10
swletlicy Wojewódzkiego , fwletlicy Wojewódzkiego ego przy ul. Warszawskiej
1, odbedzie sle seminarium odedze sie seminarium wch Kursów Partyinych. Twch Kursow Partyinych.
Obenose wszystklch wy
kadoweów obowiazkowa.
Wydzial Propagandy KW ZPR zawiadamla, iz w diul 24 bm . (wtorek) o ${ }^{\circ}$ go-
cante 16 w małej sall koncante 16 w małej sali kon-
lerencynej KW odbẹdzie erency seminarium dla czlonMe seminarium dla crion-
low Wojewódzkiego Kola
Rrelegentow na temat , Plan
Prem sspodarczy 1953
Obecnose wszystkich p
kegentow obowlazkowa.

##  <br> 2 <br> leatr



## Biblioteki



swoich 70 lat ob. Batorski po-
trafi wlozyć energii $w$ prace $z$ młodzieża Oprócz wyikładów, zajmuje sié również prowadzeniem nadto wiele czasu poswiẹca mlodzieży slabszej pomagajac go materialu.
Drugim nauczycielem, lstórego wykłady potrafiá żywo ob. Kazimierz Thoofilewicz, wykładowea psychologii. W Panstwowym Liceum Pedagosię na ogól za przedmiot trud-
ny. Jednak ob. Teofilewicz potrafi wykladać ja w sposób tak przystepny i interesujacy,
ee młodziez uczy sie tego przedmiotu jemnościa.
z niekłamanym entuzjamem ze strony młodziezy Liceum spotykaja sie lekcje wy-
kładowcy geografii ob. Henryka Rodowicza, który mimo iż wylklada pierwszy rok, zdo-
lal wyrobić sobie wśród mlolal wyrobic sobie wsród mo-
dzieży wielki posłuch i uznanie. Oceny $z$ geografii polepzaja sie z dnia na dzień. Np. w klasie III h sa tylko stop
Na uznanie zasluguje praca nauczycielki jezyka ro-
syjskiego ob. Barbary Ciemnickiej, wykładowcy polskiego ob. Bronislawa Rutra Mojsiejuka oraz nauczyciela spiewu ob. Kazimierza Tautera.
Również wiele szacunku u mlodzieży zdobyli sobie nau-
czyciele pedagogiki ob. Walerian Weglewski, prac recz

GODZA PRACE Z NAUKA
Coraz lepsze wyniki w szkolach dla doroslych

\section*{| dla Dorosłych nr 1 | przy ul. |
| :---: | :---: |
| Waryñskiego odbyła sie uno- | wodem lest zmniejszajaca si |
| stale ticzba |  | Waryńskiego odbyła sié uroników nauki w pierwszym przybyli przedstawiciel Prezydium MRN oraz zakła-

dów pracy. wygiosił kierownik szkoł
ob. Bielas, który podkreślil ob. Bielas, który podkreślil
ze przewazajaca ilość ucz
nínw pomimo swel pracy za} (a) 9 RT:


## Wazniejsze telefony




## RADIOWY

|  |
| :---: |

Przed oddaniem do úzytku
 kresie jest już 30. Na szczególne wyróżnienie wśród nicl zasługuja tacy koledzy jak ra ma î ocen bardzo dobrych 5 dobrych, Czeslawa Arcinz kl. III R maja po 9 ocen z kl. II $R$ maja po 9 ocen
bardzo dobrych i 6 dobrych, Eleonora Zubrycka z kl. I 8 ocen b
dobrych.
Niewatpliwie uczniowie wym przykladem i udziel niem pomocy słabszym kol gom przyczynia sie do podnie sienia ogólnego poziomu swe
szkoly. (Ah)

## PROCES ANTYPANSSTWOWEGO OSRODKA SPISKOWEGO W CZECHOSkOWACJI <br> 

nych i rysunków ob. Stani ganizowal teatrzyk kukielel ganizowal teatrzyk kukiele wspótpracuje czynnie z Domem Harcerza.
Serdeczny stosunek profesorów do uczniów mobilizuje ch do osiagniécia coraz lep
szych wynikow w nauce, Dowodem tego jest coraz wie ksza ilość ocen bardzo dob rych i dobrych.
W ubiegłym pólroczu w Pan wowym Liceum Pedagogic ym było tylko 5 przoduja
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$
Tow. Kuc wśród młodziė̇y pracuiageej w szzitalu wojewdilzxim

Zarzad Miejski ZMP mało inte

|  |  |
| :---: | :---: |
| ilo | nizuje szkolenie |
| placówek zdrowia - szpitala |  |
| wewnetrznego i szpitala chi- | no |
| rurgicznego. W zwiazku z tym |  |
| postanowiono rownież poraczyć oba kola ZMP istniejazce |  |
|  |  |
| przv tych szpitalach. |  |
| W dniu 20 lutego | Przystapia |
| lo sie wspólne zebranie orga- |  |
| nizacyjne. na ktore przybyli przedstawiciele Zarzadu Mie!- |  |
|  |  |
| iego i 7arzadu Wojewódz- |  |
| cgo ZMP. W zebraniu wzią̣ |  |
| udzial zastẹpea posia na Sejm chętnie zơłaszala sw tow. Mikołaj Kuc, przewodni- do pracy w organ |  |
|  |  |
| czacy Zarządu Wojewódzkiego |  |
| ZMP. Na zebranie to zapro- |  |
| szono również modzież n |  |
| zorganizowaną. <br> Zabierajac głos tow. Kuc |  |
| wskazal na przyczyny dotych- |  |
| czasowej slabej pracy czion- |  |
| w slabym zainteresowaniu |  |
|  |  |
| sie mlodzieża zorganizowana |  |
| strony Zarzadu Miejskiego | Lobowiazania |
| ZMP. |  |
|  |  |

## Szkolenie pilotów trwa

Kierownictwo kursu LL powinno
pomóc w zorganizowaniu koła ZMP
24 stycznia Zarzad Okre
owy Ligi Lotniczej w
Bla gowy Leki Lotniczel w Bra-
lymstoku rozpoczap teoretycz ny kurs szkolenia pilotów sil nikowych, szybowcowych skoczkow spadochronowych
Szkolenie odbywa sie w sro Szkolenie odbywa sie w sro-
dy, soboty 1 niedziele w Tech nikum Plastycznym.
Wykłady odbywaja sle systematycznie 1 odzinaczaja sle
dobrym pozlomem. Wsród

- wykładowców ofiarna praca,
wyróznła się ob. Szumilow, natomiast najlepszymi poste pami w nauce odznacza.a sie
filanek 1 Kozowski z grupy szkoleniowe」 C
Mimo tego, że wśród ucze-
tników kursu jest większoś
zetempowców, dotychczas $n$
zorganizowano zorganizowano tam kota organizacji nie można a bez' pracy kolektywnej ni wyrosna dabrzy pilloci. Również do ZMP należ szefostwo nad lotnictwem nite można pozwolic na
aby wychowanie mlodych $p$ lotów odbyło sie bez udzial
ZMP. (ir)


## tet szkoleniowy, który zorga- nizuje szkolenie ideologiczne nizuje szkolenie ideologiczne dla czlonków organizacii. wolano również komitet rozrywkowy, ktory utworzy ze- spó artystyczny i chor. Do komitetow tych zalosioo sie 20 Przystapia oni z pewnoscia od razu do pracy i przyczynia pogodnym nastroju, mlodzzież czasie $z$ zbrinil 5 dzinwezat zghosito cheé wostapienia do <br> DLA UCZCZENIA <br> Zobowiązania ,"Domu Książki",

W związku ze zbliza jącym się Międzynarodo wym Dniem Kobiet roz dzielnia kolporterska ,,Domu Kisiàzki" przy Delegaturze Miejskiej w Białymstcku zobowiazala slę wykonać plan obrotu w lutym i marcu w 105 procentach.

Jednocześnie kobiety z rozdzielni blalostockiej wezwały do wspólzawod nictwa rozdzielnie kolpor terska przy Delegaturze Miejskiej ,,Domu Ksiazz ki" w Olsztynie

## LISTY CZYTELNIKOW

## Nie wolno tolerować zlej pracy obsługi

W bardzo wielu jeszcze skle- $\mid$ sie z niczym. Jessli na przyktad

Ob. SZPAKOWSKA takniewolno


JUŻ 26 LUTEGO
Pokazprac krawieckich pach spóldzielczych panuje
dziwny zwyczaj dzielenia klien tów na grupy wediug zadanego towaru. Ten zwyczaj, bardzo
zly, woprowadzaiq ekspedientbi, Przykladów jest wiele, a oto je

W sklepie PSS nr 25 przy 1. Bema sprzedawczznia jest Leokadia Porowska. Wpraw-
dzie pracuje od niedawna we tej placówce, ale juz̀ dokladnie odczuli jei nieprzystepny charak-
ter klienci. Porowska nie liczy

FACHOWCYPOSZUKIWANI
Koblety pragnace pracowaé 1 szkolico sle W zawodach: murarzy
malarzy, szklarzy iobstugi maszyn budowlanyen zatrudni od zara


ORWIESZCZENXE

$\square$ OGLOSZENIA DROBNE
ZGUBY rano do sklepu wejdzie kilkanaście osób $i$ część $z$ nich chce kupić tylkn mleko, Porowska każe im czekać, aż innych obstuży. Tak wlaśnie byto wo dniu 7 lutego. Na zwrócona uwage klienthi, ze trzeba wszystkich niem odpowiedziala: Prosze mnie nie uczyd - ja sama wiem, iak i co mam robić. Zreszta po mleko można isć na ry. również na rynku, dla nikogo

że kupica
wo pobliskim sklepie.
stwierdzonie Poroz, czy butne
boi sie uwag zanotowanych to dużo pewności. Bn jeśli kierow-
nictwo PSS zechce zaintereso
wać sie blizej ta sprawa
shobrazi, ze Porowska nie jest
dobracowniczka - może

| zWisko wojeik zbigniew. $\mathrm{g}^{217-1}$ | da, zam. Borawskie wypychy.gm g zawyki. |
| :---: | :---: |
| - |  |
| 隹 | SKRADZIONO karte meldunkowa nr 54117 , pokwitowanie złozeniaankletydodowodu osobistego na nazwisko Lapiński Ignacy. Truskolasy Niwisko, gm. Sokoty. |
|  |  |
| enryk |  |
|  |  |



Ducrecera
Rusawuk
Bialystok
$\ldots w$ dniu 19 lutego wo U-
bezpieczalni Spotecznej dyzurujacy lekarze: Orzechowska
i Paw lik nie chcieli przyjad
ob. Emilii Lange? (ir)

[^0]$\pi 0$ WJ Mistrzowie Sportu

Zgodnie z par. 9 in strukcji w sprawie jednolitej klasyfikacji sportowej (Uchwała Prezydium przewodniczący GKKF W1. Reczek nadal tytuły Mistrza Sportu nastepującym zawodnikom: w koszykówce - Kowalówce Marii (ZS Gwar (ZS Gwardia), Czopkównie Barbarze (AZS),
w wioślarstwie - Kocerce Henrykowi (ZS Stal), Suligowskiemu Ludwikowi (WFS), Lorencowl Czesławow1 (AZS), Tomasowi Romualdowi
(AZS),
w kolarstwie - Be $\underset{\text { kowi Jerzemu (ZS Włok- }}{\text { We- }}$ kowi w boksie - Murawskiemu Romanowi (ZS Gwardia), w
Swierczewskiet
Stilet Zofil
(ZS Kolejarz),
w lekkoatletyce - Kozerze Edwinowi (ZS Kolejarz).

ZAWARCZYNSKI BOHATEREM MECZU

## Dalsze pun'ty zdobylo Ogniwo

Pretendent do tytutu mistrza Pol-


W sobote 21 bm . W trze-
cim dniu zimowej spartakiady
ZS Gwardia udbyly sle sko-

Wyniki zdobywania odznak SPO przez sportowców naszego wojewórztwa

Większq opiekq ołoczyć sportowców L Z S

SPARTAKIADA ZS GWARDII - TRWA

# W Zakopanem walczyli zjazdowcy i skoczkowie 

Wyniki frzeciego dnia
sień
ta
z Kasprowego
z meta nat na
na Dolnych Kalattowkach. 1)
Stanco (wol. katowickle) Stanco (wol. katowickle
$3: 01,0,2)^{\text {G }}$ Gasienica Camek 3:01.0 2) Gasientea amek
(woi. krakowskle) - $3: 128$
3) Ryblńsk1
skie) $-3: 15,6$

Dalsz:15,6.
dzie szy konkurencje w feź adbyly siè zo powodu zlych
odie nle

zuwaly sie one do obowlaz-
u, aby swym przyładem młodzleż wiejska zachęcaé do jej wania norm, aby pomóc waznych trudnosci tak pobrak sprzetu, niedostateczna llość boisk, instruktarów 1
trenerow. Tylko kolektywn trenerów. Tylko kolektywna
praca PKKF 1 sportowcow wszystkich zrzeszeń $z$ Ludowym1 Zespołami Sportowym!
może dac pozytywne wynlk! Sadzimy, ze w roku bieprzelomem w . k kóry ma być przelomem, w sporcle na
Bialostocczyzinie. LZS-y zostana otoczone jak najbardziej troskliwa opieka 1 pomoca,
a wtedy można bedzle doplea wtedy można bedzle dople-
ro winić sportowców wiejskich o nlewykonanle planów Za rok 1952 wine ponosimy
Nalleplel
lym
na
zr
ko
d
po
n
S

n Najleplej $w$ roku ubleg na naszym terenie, sportowcy zrzeszent w ZS Stal. Wy
konall ons swole planowe za. dania w. 175 proc. Rownleż poważny sukces odnieślı uczniowie Dyrekcj1 Okregowe czyli oni swól limit o 50,8
proc. Na trzeclm mielscu zna proc. Na trzeclm mlejscu zna Sponia wykonulac plan SPO
w 150,3 proc., na czwartym
Unia z wynikiem 143 proc. Mlodziez s7kól ogólnoks.tal
cacych przekroczyła plan
35,2 proc.. ZS Wlóknlarz 34 proc., AZS 1 proc. Budowlan

Z poszczególnych powlatów na pierwsze miejsce w zdo
bywansu odznak SPO wy suneli sie sportowcy ełccy.
Osiagneli oni az 240,9 proc planu rocznego. Powlat kol-
neńsk
zdobyl neńsk1 zdobył w 1952 roku
II mielsce przekraczajac plan 123,5 proc. Na dalsyych
mefscach znalazly sle BlaGustów, Suwałk1, Sokólka,
Wysokie-Mazowleckie, Bia tystok-miasto 1 Bielsk-Podell sportowcy z Łomzy wy 100.8 proc.

Garzel z wykonaniem pla nu zdobywanla odznak SPO
przedstawla sie sprawa w pa w:ecle nleckim. Ogólem po
wlat ten uzyskal zaledwle
70.3 proc. planu, a chyba juz karyyodnie prze chstawia
sié zcobywanle SPO w
-

Nowe, zatwierdzone odznaki

wiecie gołdapskim, gdzi
sportowcy w ciagu calego ro
ku nie zdobyli ani jedne sportowcy w ciagu calego ro-
ku nie zdobyli ani jednej
odznaki SPO. Sądzimy, ize
WKKF juz̀ w najbliższym WKKF juz w najbliższym czasie wyciagnie odpowied-
nie wnloski $z$ nlewykonania plamu przez Olecko i Gotdap Wnioski te powinny zmierza do tego, aby podobne fak
nie zaistnialy w żadnym

## naszych bleżacym.

## leżacym. Znaczne

Znaczne przekroczente zdo bywania odznak SPO w rok powlatom 1 zrzeszeniom wy równać zaległośc z 1951 roku. Biorac pod uwage okres
tych dwóch lat lącznie, plan tych dwóch lat tacznie, plan
SPO SPO nie zostal wykonany
powlatów przez: Wysokiepowlatow przez: Wysokie-M
zowleckle, Bielsk-Podlask! Gołdap, a ze zrzeszeń prze G1ókn, a ze zrzeszen przez
Wróza, DOSZ, Wydzia Ośwlaty 1 LZS.

> Na pewno przekroczenic planu zdobywania odznal SPO w roku 1953 pozwo zarówno powlatom Jak 1 zrze szeniom nadrobić zaległó́c z 1951 roku, czego im gora
co życzymy.

XVI RUNDA W BUKARESZCIE
Toiusz prowadzi
Partia Sliwy - odłożona


W stoliey Rumunif - Bukareszele trwa mledzynarodowy
 Norwegii i Rumunil.
Na zdjeciu: Fragment sall. Na plerwszym planie O. Troja.
nescu (ramuniskagenubika Eunowa) rozgrywa partie szachowa

z Bolestawskim (Ukrainska Wi6 rundzie między- lesławski (ZSRR) - Clucal | narodnwego | turnieju | tee (Rumunia) |
| :--- | :--- | :--- |
| szachowego | w | Bukareszcle |
| To | (ZSRR) |  | $\begin{array}{ll}\text { szachowego w } \\ \text { Tołusz } & \text { Bukareszcie } \\ \text { (ZSRR) } & \text { pokonal } \\ \text { (ZSRR) - Barde (Norwegla }\end{array}$ Stoltza (Szwecja), Barcza Partia O'kelly (Belgla) (Rumunla), Radulescu (Ru-

le remisem. munta) pokonał Relchera (Ru munia), Fillp (Czechosłowa
cla)- Mileva (Bulgaria), Ba

Partla Sliwy (Polska) GWARDIA - GWARDIA II $9: 1$ (2:1)

## Sezon pilkarski - rozpoczęly



4 DRUŻYNY MAIA SZANSE
Kobiety -o Puchar Polski
Unia Łódź wygrała z AZS - AWF

## w czwartym dniu turnieju siatkowki kobiet o Puchar

 Polski wywołal mecz (Jni lódzkiej z AZS - AWF wylatwo przez Unie - $3: 1$ (7:15$15: 6,15: 7,15: 10$ ). Doskonale zagrała w tym meczu zasłużona mistrzyni sportu Zakrzew
ska, jej w plównei mierze zawdziecza Unia swó itsulsces
Dzielnie sekundowala ZaDzielnie sekundowala Za-
krzewskiej $\quad$ Hofmoklówna Szcza wińska, grajaca w
sie z kontuzjowana nogą padła bardzo słabo. W pozostalych
Spójnia (Warszawa) Spójnia (Warszawa) wygrała
Z Gwardia (Wroclaw) 15:8, 15:12), a Kolejarz (Krakós) pozonay Gwardie
$15: 5,15: 12$ ).
Po czwartym dniu turnieju
Polski drużyny: AZS - A AVF
(Warszawa), FSole
Warszawa), EKole jarz (Gdaísss),
Unia (Lódż) i Spójnia (Wors Unia (Lódż) i Spójnia (War-
szawa) maja po trzy zdobyte szawa) maja po trzy zdobyte
punkty i po jednym straco-
nym.



[^0]:    
    
    $\qquad$
    urzedy pocztowe 1 listonosze
    Prenumerata zhlorows
    Bluro
    

